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ABSTRAKTI
Shtëpia nuk është vendi i vetëm ku ke lindur dhe je rritur; por, përkundrazi, një numër
vendesh mund ta plotësojë njëkohësisht ndjenjën e tillë. Andaj, për një student gjithmonë
ekzistojnë dy shtëpi, ajo në vendlindje dhe shtëpia afër universitetit, konvikti.
Konceptimi i strehimi të studentëve varet nga modeli konvencional i shtepive të tyre familjare.
Sistemi arsimor gjithmonë është përqendruar në zhvillimin dhe shpërndarjen e modeleve
efektive të mësimdhënies, prandaj, për të rekrutuar dhe mbajtur studentët në universitete,
paraqitet nevoja e rritjes së përshtypjeve të tyre drejt mundësive që ofrohen për strehim.

Mësimi akademik më i rëndësishëm fillon brenda klasës, por, të mësuarit jashtë klasave,
veçanërisht në mjediset e banimit dhe aktivitetet jashtë-kurrikulare është jetike.Banimi afër
universiteteve ofron jo vetëm një vend për të fjetur, por edhe mundësi për ngritje personale e
arsimore, si dhe socializim mes studentëve. Konviktet në mënyrë figurative janë si qytete të
vogla në vetvete, ku studentëve u mundësohet të jetojnë dhe studiojnë në të njëjtën zonë. Duke
ofruar mundësi për t’iu përshtatur përvojave e reja të jetesës dhe për t'u shërbyer më mirë
nevojave unike të tyre.

Krahas rëndësisë së akomodimit në universitet dhe efektit të vërtetuar në jetën e studentëve,
këto vendbanime kryesisht shihen si një strehim i përkohshëm deri në kryerjen e studimeve. Për
kundër faktit që studentët kalojnë disa vite të jetës së tyre aty, qëndrimi në konvikte nuk ka të
bëjë vetëm më gjetjen e një vend strehimi, por shënon një fazë veçanërisht të rëndësishme të
jetës së studentit sepse të jetuarit përcaktohet më shumë se një shtrat dhe të mësuarit më shumë
se një tavolinë.
Sot, ne priremi të mendojmë se salla e vendbanimit është një laborator për diversitetin. Shpesh
imagjinojmë që konvikti është vendi ku studentët mësojnë se si të shoqërohen me të gjithë
llojet e ndryshme të njerëzve. Rrjeti i kolegjit të një studenti mund të çojë në punë pas kolegjit;
ai rrjet mund të ofrojë një levë për lëvizjen sociale.

Fjalët kyqe: shtëpi, student, studime, arsimim, akomodim, strehim, konvikte.
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ABSTRACT
Home is not the only place where you were born and raised; but, on the contrary, many places
which can simultaneously complete the sense of that role. Therefore, for a student there are
two houses, the one in the hometown and the house near the university, the dormitory. The
concept of student housing depends on the conventional model of family tire houses. The
education system is focused on development and delivering effective teaching models, thus to
recruit and retain students at universities, there is a need to increase their impressions
of the opportunities offered for housing.

The most important academic learning begins within the classroom, but learning outside the
classroom, especially in residential environments and extracurricular activities, is vital. Living
near universities offers not only a place to sleep, but also opportunities for personal and
educational upgrading and socialization among students.
The dormitories are figuratively small towns in their own way, allowing students to live and
study in the same area. Offering opportunities to adapt to new living experiences and better
serve their unique needs.

Besides the importance of university accommodation and the proven effect on student life,
these settlements are generally seen as temporary accommodation until the completion of their
studies. Contrary to the fact that students spend several years of their lives there, staying in the
dormitories is not just about finding a place to live, but marks a particularly important phase of
student life because living is defined as more than just a bed and more than one table.
Today we tend to think that the residence hall is a lab for diversity. We often imagine that the
dormitory is the place where students learn how to socialize with all different types of people.
A student’s college network can lead to work after college; that network can provide a lever for
social mobility.

.

Keywords: home, student, studies, education, accommodation, lodging, dormitories

II

MIRËNJOHJE / FALËNDERIME
Vitet studimore, një tre vjeçarë qe ngërtheu sfidat e reja me punën e pareshtur, vite brenda së
cilave kemi arritur të njohim thellësishtë kuptimin e të studiuarit, vite të cilat nxorën në pah nga
ne forcën, motivin, dëshirën për tu përballur me secilën vështirësi në mënyrë që të ecim më
tutje, periudhë e cila na dhuroi shumë, por prapa diturisë tonë sot dhe gjithë asaj që kemi marur
qëndrojnë pedagogët dhe i tërë stafi i UBT-së, të cilëve i falënderohem për profesionalizmin
dhe punën e palodhur.
Një falënderim te posaçëm i’a dedikoj mentorit tim, Dr.Sc.Binak Beqaj i cili krahas
përkushtimit të vazhdueshëm, instruksioneve dhe kritikave, nuk ka kursyer asnjëherë as
këshillat në edukimin dhe formimin tonë si profesionalist.
I falënderohem shoqërise, me të cilët pata rastin të njoftohem gjatë studimeve, të cilët i kam
pasur përkrah, ku falë përkushtimit korrëm edhe suksese.
Falënderimi i fundit, por më i rëndësishmi, i takon familjes sime, të cilët i kam pasur krahun e
djathtë gjatë tërë kohës dhe të cilëve i’a dedikoj të gjitha arritjet e mija.
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1.0. HYRJE
Konviktet e studentëve, që ndryshe quhen edhe Salla rezidenciale ose Rezidenca për studentë
janë objekte për banim të përkohshëm që ofrojnë kushte për zhvillim të drejtë intelektual,
shoqëror e fizik te të rinjve, duke përfshirë: kushte për fjetje, ushqim, jetë shoqërore, mësim /
studim, jetë kulturore, jetë sportive e rekreative.
Të jetosh në një sallë rezidenciale (ose konvikt) është një zgjedhje popullore për studentët e
vitit të parë. Kjo mundësi gjithëpërfshirëse ju lejon të takoni njerëz të rinj jashtë klasës dhe, së
bashku me planet e vakteve të mundshme, është ndoshta zgjedhja më e mirë. Grupe dhe
aktivitete paraprake të studimit në strehimin e kampusit nënkuptojnë se nuk do të mërziteni
kurrë, dhe për shkak se sallat e qëndrimit janë të vendosura në mënyrë të përshtatshme, nuk ju
duhet makinë. Shumë kolegje dhe universitete nuk e përdorin më fjalën "konvikti" dhe tani po
përdoret termi "sallë e vendbanimit" (analoge me Mbretërinë e Bashkuar "sallë e vendbanimit")
ose thjesht "sallë" në vend. Sidoqoftë, jashtë akademisë, fjala "konvikt" ose "konvikt" përdoret
zakonisht pa konotacione negative.
Të jetuarit në sallën e rezidencës gjithashtu do të thotë që ju mund të jeni më të zhytur në jetën
e kolegjit. Kjo e bën një konvikt një zgjedhje të shkëlqyeshme pasi shumica e studentëve nuk
njohin askënd kur të arrijnë për herë të pare në krahët e jetës studentore. Në anën tjetër, prisni
zhurmë, një hapësirë të vogël dhe të mobiluar me kushte optimale dhe intimitet minimal. Ju,
ndoshta nuk do të mund të zgjedhni shokun e dhomës, por, i cili mund të rezultojë të bëhet
shoku juaj më i mirë (të paktën, shoku i parë, për një kohë). Pra, përderisa ka avantazhe dhe
disavantazhe, por të jetuarit në konvikt, është ndoshta zgjidhja juaj më e mirë për të marrë një
shije të vërtetë të jetës së kolegjit si fillestar.
Menaxhimi dhe pronësia (private apo publike) e konvikteve të studentëve implikon edhe
dizajnin e standardin e tyre. Për të qenë financiarisht optimale, këto objekte zakonisht
akomodojnë një numër të madh të studentëve (mbi 200). Zakonisht akomodimi në konvikte
bëhet përkundrejt një shume që paguhet nga studentet, gjë që determinon edhe buxhetin e
këtyre institucioneve si rrjedhoje reflekton në mënyrë direkte edhe madhësitë e kualitetin e
dhomave. Dhomat e konvikteve janë zakonisht të vogla, me hapësirë të mjaftueshme për një
çift shtretër, disa tavolina dhe ndoshta disa pjesë të vogla të mobiljeve.
Për dallim nga dhomat e hoteleve, shumica e dhomave të konvikteve nuk kanë banjën e tyre
(megjithëse disa dhoma konvikti, të quajtura "apartamente", mund të ndajnë një banjë me një
dhomë tjetër fqinj). Secili kat në një konvikt zakonisht ka një ose dy banjo që të gjitha njerëzit
që jetojnë në atë pjesë ndajnë.
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Për dallim nga apartamentet, shumica e dhomave të konvikteve nuk kanë kuzhina. Banorët e
fjetjes zakonisht hanë së bashku në një zonë të madhe kafeneje në ndërtesë ose në një ndërtesë
tjetër afër.
Tradicionalisht, studentet perceptohen si të rinj, beqar, mobil, të përshtatshëm dhe me pak para
në xhep. Edhe pse kjo është e vërteta e gjerë, sot po ashtu ka një tendencë në rritje që të
tërhiqen edhe persona tjerë, me prapavija të ndryshme ekonomike e kulturore po ashtu edhe
të moshës më të madhe. Në anën tjetër vëmendje të veçantë i kushtohet studentëve me nevoja
të ndryshme: me aftësi të kufizuar, studentëve të martuar e atyre me familje. Shumë student, po
ashtu bëjnë edhe punë me kohë të pjesshme krahas studimeve dhe kjo ngre nevojën për rritjen e
fleksibilitetit të shërbimeve dhe akomodimit që i ofron një konvikt.Këto ndërtesa në skema të
mëdha universitare, zakonisht vendosen brenda kampusit universitar apo në afërsi të tij për
shkak të qasjes së universitetit dhe funksioneve tjera komplementare universitare, shoqërore,
kulturore e rekreative. Në raste tjera këto objekte mund të jenë të shpërndara edhe në rrethina
të qyteteve në hapësira peizazhore më të gjëra, në këtë rast konsideratë duhet dhënë edhe
relacionit të studentëve me komunitetin lokal. Dizajni i ndërteses si dhe peizazhi mund të
ndihmojnë integrimin e universitetit me komunitetin, edhe pse mund të shfaqen probleme
potenciale në këtë rast. Studentët mund të shkaktojnë bezdi e telashe për fqinjët jostudent,
veçanërisht në vendet ku janë të koncentruar një numër i madhe i studentëve brenda një lagjeje.
- Orientimi i njësive banuese, dhomat e konvikteve kanë pothuajse të njëjtin koncept të
orientimit me ndërtesat tjera shumëbanesore të banimit (objektet familjare e ato për të
moshuar), me ç'rast orientimi më optimal i dhomave të fjetjes është Lindja, Jugu dhe një pjese e
Jug-perëndimit. Për blloqe të gjata me dy trakte, orientimi i anëve të gjata bëhet në drejtimin
Lindje – Perëndim. Diellosja dhe ndriçimi janë pjesë e kujdesit dhe zhvillimit fizik të të rinjëve,
sidomos në aktivitetin e leximit – studimit por edhe shëndetit të përgjithshëm fizik.
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1.1 Historiku
Konvikti ( lat. dormītōrium – dhomë gjumi: dormīre te flesh, fjetje), i referohet një dhome që
përmban disa shtretër që strehojnë njerëz të kategorive të caktuara .
Konvikte e hershme ishin imponuese, strukturat manastire kishin për qëllim të ndanin studentët
nga bota e jashtme, duke siguruar mëshumë intimitet për klasat dhe introspeksionin. Ky
koncept i Kullës së Fildishtë me dritare me pamje nga oborri dhe nga jashtë vetëm mure
masive zgjati për dekada. Tradicionalisht, sallat e qëndrimit ishin të okupuara nga studentë
meshkuj, të cilët ishin të detyruar t'u përmbahen kodeve të rrepta të veshjes, shërbimeve të
detyrueshme të kapelave, kabinave të punës dhe madje edhe regjimeve të fitnesit. Deri në vitet
1830, studentët e Harvardit ishin të detyruar të blinin, copëtonin dhe transportonin drutë e tyre
të zjarrit përsërinë konvikte.Në vitet 1940, kur shumica e meshkujve në vend të kolegjit
shërbenin në Luftën e Dytë Botërore, më shumë femra filluan të aplikojnë në universitete dhe
të pranohen.
Sidoqoftë, në kuptimin e tij specifik një konvikt është ndërtesë e cila si shërbim parësor ofron
akomodim dhe fjetje. Në të gjithë botën, konviktet janë të ndara me gjini, ose gjinitë vendosen
në kate të veçanta ose në disa raste në dhoma të ndara të katit të njëjtë.Kur flasim për konvikte
klasifikohen në disa lloje varësisht prej destinimit të tyre, ku përfshihen:
1.1.1 Konviktet ushtarake – Kazermat
Në shumicën e pikaveushtarake amerikane, konviktet kanë zëvendësuar kazermat. Akomodimi
në konvikte ushtarake në SHBA në përgjithësi është i destinuar për dy persona të vetëm nënjë
dhomë.Të gjitha degët e ushtrisë amerikane, i referohen këtyre akomodimeve të stilit të
konvikteve si"kazerma", përpos kazermave të hapura për trajnime themelore që strehojnë një
numër të madh personash në dhomë, si dhe strehim të pashoqëruar për personat të rangut të
lartë, të cilat u ngjajnë apartamenteve dhe gjenden vetëm në një numër të caktuar
vendndodhjesh jashtë shtetit.
1.1.2 Konviktet e ndërmarrjeve
Strehimi i punonjësve është praktikë e shumë ndërmarrjeve por fenomen i cili ka pësuar rënie,
në përjashtim të SHBA dhe disa shteteve tjera.Një dhomë në një konvikt të tillë shpesh vjen me
një kuzhinier komunal(për burrat) ose dhoma me blloqe të mobiluara (për gratë).
Zakonisht,punonjësit paguajnë një shumë shumë të vogël parash për t'u mundësuar
burrave(sidomos) të kursejnë para për të blerë një shtëpi kur të martohen. Ndërsa në Holandë,
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ligji ndalon kompanitë të ofrojnë strehim për punonjësit e tyre, sepse qeveria dëshiron të
parandalojë që njerëzit të cilët kanë humbur punën tëkërkojnë strehim të ri.

1.1.3 Burgjet
Njësitë e banesave në burgje që strehojnë më shumë se një ose dy të burgosur dhe mbahen në
qeli,quhen gjithashtu konvikte. Marrëveshjet e strehimit mund të ndryshojnë shumë,në disa
raste, konviktet e burgjeve të sigurisë së ulët mund të ngjajnë, me dallimet e dukshme të të
qenit të mbyllur gjatë natës dhe t'u nënshtrohen rregullave më të rrepta institucionale.

1.1.4 Konvikte shkollash
Një shkollë private me konvikt është si një shkollë e rregullt gjatë ditës, por që studentët nuk
shkojnë në shtëpi pasdite, ata qëndrojnë. Është e ngjashme mestudentët e universiteteve, por
kjo përfshinë një priudhë më të hershme mësimore. Ato mund të jenë shkolla fetare ose kanë
një filozofi tjetër qëprindërit dëshirojnë që fëmijët e tyre të mësojnë.

1.1.5 Konviktet lundruese
Një konvikt lundrues është një anije në ujë, qësiguron, si funksion kryesor të tij, banesa për
studentët e regjistruar në njëinstitucion arsimor. Funksionon si konviktet me bazë tokësore në të
gjitha aspektet, përveç se lagjet e banimit janë në anije lundruese. Një konvikt lundrues shpesh
është i ankoruar në vend afër objektit arsimor pritës dhe nuk përdoret për transport ujor.

1.2 Karakteristikat e veçanta të konvikteve të studentëve, kërkesat dhe preferencat
- Gjeja e parë që i karakterizon këto objekte është ambienti i cili duhet të siguroj studimin dhe
banimin, pastaj,
- Krijimi i komunitetit universitar, me mundësi për ndërveprime jo-formale akademike e
shoqërore,
- Sigurimi i privatësisë edhe përkundër afërsisë dhe ndarjes së përbashkët të shërbimeve,
- Dizajni i duhur, përfshirë këtu zgjedhjen e materialeve dhe pajisjeve, që duhet të jenë të
lehta për përdorim dhe mirëmbajtje.
1.2.1 Kërkesat dhe preferencat në rritje të studenteve përfshijnë:
- Afërsia e konvikteve me pjesët tjera të universitetit, po ashtu edhe me qytetin dhe shokët,
- Qasja në Internet dhe shërbime tjera të IT-së
- Nivel i ulet i zhurmës
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- Komfori bazë – ngrohja, ndriçimi, uji i ngrohtë dhe hapësira të përbashkëta të pastra
- Madhësi të arsyeshme të dhomave
- Banje në dhoma
- Pajisje për përgatitje të ushqimit – mini-kuzhina në dhoma dhe
- Siguria dhe mbrojtja
1.3 Grupacionet kryesore të një konvikti:
- Njësitë banuese,
- Përmbajtjet shoqërore,
- Hapësirat për zhvillim intelektual dhe kulturor
- Përmbajtjet shëndetësore
- Hapësirat për sport: fushat e hapura për sporte, sallat për gjimnastikë/ fitness
- Grupacioni i kthinave ekonomike dhe Drejtorisë,
- Komunikimi: Holli hyrës, korridoret, shkallet, ashensorët.

Figura 1. Grupacionet kryesore të një konvikti (burimi : hulumtimi)

1.3.1 Grupacioni i kthinave të përbashkëta të banimit:
- Qëndrimi ditor,
- Hapësirat për argëtim,
- Biblioteka me leximore,
- Klubet e studentëve,
- Kthina për seminare,
- Tryezaria (Restoranti), Bari, Menza
Dizajni i akomodimit të studentëve në shkallë të gjerë varët nga numri i dhomave të fjetjes /
studimit që grupohen së bashku si dhe mënyra se si sigurohen shërbimet e ushqimit dhe
aktiviteteve tjera. Është e pajtueshme dhe optimale në mënyrë të gjerë se grupet e vogla të
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studenteve funksionojnë më se miri në aspektin social, dhe me gjasë pritet të kenë sjellje më të
përgjegjshme, duke zvogëluar kështu problemet potenciale të menaxhimit. Në ketë drejtim këto
grupe mund të kenë hapësira lokale të përbashkëta, si qëndrim ditorë, kuzhinë dhe tryezari,
sanitare, leximore, kthina për TV, rekreacion.

1.4 Dhomat e konvikteve
Dhomat e fjetjes – studimit (pa banje internale) mund të jenë të vogla gjerë në 8m2 ( në disa
raste edhe hapësira minimaliste prej 6.5 – 7.5 m2 ), por një hapësirë e përshtatshme për një
person është 10m2 . Dhomat me banje internale janë zakonisht me sipërfaqe minimale prej
13m2 . Përpos dimensioneve të sipërfaqes të rëndësishme janë proporcionet e dhomës të cilat
do të mundësonin edhe organizim alternativ e fleksibil të mobiliarit. Po ashtu të rëndësishme
janë edhe pozicioni i derës hyrëse, dritares/ dritareve, ndiçmit artificial, etj. Suitat (dhomat
komplete) duhet të jenë minimum 2.8 m të gjera në mënyrë që të lejojnë defilimin me karrige
të invalidëve. Llojet dhe dimensionet e dhomave të listuara më poshtë janë relative dhe varen
nga zgjidhja arkitektonike dhe standardi i përgjithshëm i konviktit, si rrjedhojë nga vendi
nëvend sipërfaqet minimale dhe optimale dallojnë:
- Njeshtretershe (6.5 m – 7.5 m , 8 m - 10 m2 për person)
Njeshtretershe me banje (10 + 3 m2)
Njeshtretershe me banje dhe (mini) kuzhinë (18 m2 )

- Dyshtretërshe (13m2 , 6.5 m2 për person)
Dyshtretërshe me banje (13 + 3 m2 )
Dyshtretërshe me banje dhe kuzhinë (20 m2 )

- Treshtretërshe (18 m2 )
Treshtretërshe me banje (18 + 3 m2 )
Treshtretërshe me banje dhe kuzhinë (25 m2 )
- Dhoma “Studio” me banje dhe kuzhinë
-Apartamente ( 5% për çifte studentesh )
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Figura 2. Principet bazë të organizimit të dhomës së konviktit. ( burimi :https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

Figura 3. Disa lloje të dhomave njështretëeshë ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_M
OODLE_2018.pdf)

Figura 4. Dhoma konvikti dyshtretërshe me banjë ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_M
OODLE_2018.pdf)
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1.4.1 Mobiliteti dhe pajisjet kryesore ( dhe të rekomanduara ) në një konvikt:

Shtrati: 900 mm x 2000 mm
Tavolina: 800 mm x 1200 mm, ndërsa për student të arteve e arkitekturës preferohen tavolina
me gjatësi mesatare prej 1800 mm
Sirtarët: Lartësia dhe thellësia të jetë sa e tavolinës së punës / studimi
Garderoba: Shpesh është e integruar në formë pllakari (varësisht nga dizajni) me lartësi të
plotë të dhomës dhe dimensione minimale 600 mm x 900 mm
Raftet: Me thellësi prej 300 mm dhe gjatësi mesatare prej 3600 mm
Karrige: Karrige e rehatshme pa krahë anësorw
Tabelë muri për shënime: Shpesh sigurohet për të mbrojtur përdorimin / keqpërdorimin e
mureve
Lavaman: Në rastet kur nuk sigurohen banje internale në dhoma atëherë vendoset
njëlavaman, zakonisht në pjesën hyrëse të dhomës në grupacion me gardërobën
1.5 Skemat organizative të konvikteve të studentëve – forma dhe gabariti
Varësisht prej organizimit të dhomave dhe qasjes së tyre horizontale dhe vertikale këto
objekte mund të koncipohen si:
1.5.1 Tip i koncentruar me shkallë
Ky model i lidh grupet e dhomave me shkallë – bërthamë, si seksione me numër të limituar të
dhomave, duke lidhur secilin nivel me një shkallë të veçantë. Kjo skemë është e përshtatshëm
për të formuar grupe sociale mirëpo është i vështirë inkorporomi i ashensorëve për arsyen se
duhen mjaft ashensor për secilën bërthamë veç e veç, njëherit edhe duke rritur koston e kësaj
skeme.

Figura 5. Tip i konviktit të koncentruar me shkallë qëndrore: 1, dhomat e fjetjes - studimit; 2,
banjo e brendshme; 3, kuzhina; 4, tryezaria ( burimi: https://moodle.ubt-
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uni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

1.5.2 Tip me korridore gjatësore, një apo dytraktëshe
Kjo skemë e organizimit është ndër më të zakonshmet, e cila njëherit mundëson organizminin
e numrit të madh të dhomave me qasje nga ashensor ekonomik, duke siguruar qasje të lehtë
për studentë, persona me aftësi të kufizuar, mysafir për konferenca dhe stafit për mirëmbajtje.
Megjithatë, është vështirë të sillet ndriçim dhe ventilim natyral në korridore të gjata të
ngarkuar në të dyja anët me dhoma. Në anën tjetër dizajni i tyre kërkon kujdes të veçantë në
shmangien e monotonisë së dhomave dhe korridoreve dhe formësimit të hapësirave të
këndshme për lëvizje dhe qëndrim.

Figura 6. Tipi i konviktit me korridore: Vendosja e njësive në korridore është mbështjellur
rreth oborrit për t'u dhënë dhomave një fokus. 1, dhoma e fjetjes - studimit; 2, dhoma e
fjetjes- studimit për persona me aftësi të kufizuar; 3, kuzhina e përbashkët; 4, dhoma për
qëndrim të përbashkët; 5, oborri; 6, kopshti; 7, viadukti hekurudhor ( burimi:
https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)
1.5.3 Tip me banesa
Kjo skemë përbehet nga dhoma të grupuara në banesa / apartamente të vet-mjaftueshme, ku
dhomat e fjetjes - studimit ndajnë së bashku shërbimet tjera; qëndrimin, kuzhinën, tyrezarinë,
leximoren, etj
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Figura 7. Tip konvikti me banesa: Kuzhinat e përbashkëta ndodhen afër hapësirave të
përbashkëta për qarkullim, me banesat përtej tyre. 1, dhoma për fjetje - studim; 2, kuzhina e
përbashkët; 3, qarkullim / komunikimi i përbashkët ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

1.5.4 Banesa individuale/ apartamente apo shtëpi
Akomodimi i studenteve po ashtu mund të sigurohet edhe në banesa tradicionale apo edhe në
shtëpi. Forma e fundit nuk hyn në banimin shumëbanesor si e tillë, mirëpo tendencat e
shfrytëzimit nga individ të ndryshëm të hapësirave të përbashkëta i japin edhe kësaj forme
karakteristika të banimit shumëbanesor. Kjo formë është me e dobishme për student në çifte
apo familje.

Figura 8. Tip konvikti me banesa individuale dhe tarracë: 1, dhoma për fjetje - studim; 2,
kuzhina; 3, qëndrimi / tryezaria; 4, shërbimet / depot / pastrimi; 5, dushi / ËC; 6, minikuzhina; 7, kutia e ventilimit; 8, linja e kulmit sipër; 9, lanterna në kulm përgjatë korridorit. a
Baza e katit përdhes, b Baza e katit të parë dhe të dytë, c Baza e katit të tretë me korridore në
të cilët kanë qasje banesat për dy persona, d Dukje nga prerja izometrike.
( burimi : https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)
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1.6 Kërkesat projektuese për persona me aftësi të kufizuara në konviktet e studenteve
Mungesa e masave projektuese dhe pajisjeve për persona me aftësi të kufizuar në Konvikte të
Studenteve mund të jetë shkaktar domethënës për dekurajimin e këtyre persona për të ndjekur
Universitetin. Si rrjedhojë sigurimi i elementeve të nevojshme për këta persona duhet të bartet
në të gjitha hapësirat e nevojshme, duke filluar nga hyrja - rampa, qasja vertikal –
ashensorët, dyer me gjerësi adekuate, WC për invalid si dhe elementet e kuzhinës,
tyrezarisë dhe elementeve tjera brenda dhomave të jenë të dizajnuara për këtë grup
personash në mënyrë që ata të ndjehen të integruar me pjesën tjetër të studentëve, e jo të
vendosur në izolim në një pjesë të objektit.

Figura 9. Kërkesat projektuese për persona me aftësi të kufizuara në konviktet e studenteve (
burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

- Dhomat standarde mund të kërkojnë modifikime të tjera për persona me aftësi të kufizuar
motorike e vizuale, si:
- Lartësia e tavolinës, raftave e prizave duhet të jenë të përshtatshme dhe të arritshme prej karrocës
- Duhet të kenë banje internale të dizajnuar për karrocë invalidësh
- Dritaret të hapen me lehtësi prej karrocës
- Sigurim i linjës telefonike si dhe alarmit të zjarrit
- Nriçimi dhe ngjyrat adekuate për persona me shikim të kufizuar, si dhe
- Sigurim i parkingjeve për invalid afër hyrjes së objektit
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1.7 Kuzhina / tryezaria e përbashkët
Kuzhina dhe tryezaria e përbashkët për konviktet e studenteve ofron një mundësi për takime
dhe ndërveprime të studenteve, duke u bërë një fokus social për një grup dhomash apo kat
konvikti. Kuzhinat e përbashkëta gjithashtu u japin mundësi studenteve që të mësohen me
ndarjen dhe mirëmbajtjen e gjerave të përbashkëta duke nxitur sjellje të përgjegjshme brenda
grupit. Zakonisht një kuzhinë / tryezari u shërben 5 – 8 studentëve, por në raste tjera edhe 10 e
më tepër. Vendosja e kuzhinave/ tryezarisë së përbashkët duhet të shmang zhurmën dhe
bezdinë në dhomat e fjetjës – studimit. Tryezaria duhet llogaritur që t'u mundësoj të gjithë
studenteve të grupit të ushqehen në të njëjtën kohë. Për raste kur kuzhina duhet të mbaj një
numër më të madh të studenteve atëherë disa pajisje sikurse stufa; elektrike, lavamani dhe
frigoriferi duhet të dyfishohen në numër. Meçe këto hapësira ofrojnë ndërveprim social të
studenteve, ato po ashtu shërbejnë edhe si qëndrim ditor për ta, për biseda joformale si dhe
pritje të mysafireve eventual.
1.8 Sanitaret e përbashkëta
Në rastin kur banjat nuk vendosen brenda dhomave, atëherë duhet pasur në konsideratë
vendosjen e tyre afër dhomave, duke u siguruar gjithashtu nga zhurma dhe privatësia vizuale.
Zakonisht një ËC, lavaman dhe vaskë apo dush parashihet për çdo 5 student. ËC-të preferohet
të ndahen nga banjat. Në rastet kur këto shërbime janë të përbashkëte, atëherë zakonisht
vendosen lavaman në secilën dhomë apo në disa prej tyre

Figura 10. Dushkabina, lavamanet dhe tualeti studenteve ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

1.9 Larja, terja dhe hekurosja e rrobave
Për komplekse të konvikteve të studenteve me numër të madh të tyre duhet të dizajnohen edhe
kthinat për larje, terje si dhe hekurosje të rrobave. Kjo kthinë duhet të ketë edhe një lavaman si
dhe ulëse për pritje, apo kthinë e veçantë e siguruar ndanë saj.
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Këto kthina zakonisht janë të zhurmshme, kundërmojnë erë detergjenti po ashtu janë me
lagështi dhe te rrezikuara nga përmbytja me ujë (ne rast avarie), si rrjedhojë duhet siguruar
drenazhim, ndriçim dhe ventilim adekuat për to. Në shumicën e rasteve këto kthina
pozicionohen në bodrum të objektit të konviktit me ç'rast mund të bëhenedhe pre e grabitjes
së rrobave.

1.10 Parkimi
Nevoja për parkim varet nga lokacioni i konviktit – në kampuse apo brenda qytetit. Për më
tepër, parkingu për këto objekte varet edhe nga politikat e autoriteteve ndërtuese e
menaxhuese të tyre. Për qytete zakonisht vend-parkimet janë minimale. Për parkingjet e
siguruara, duhet të ndahen edhe vend-parkingje për persona me aftësi të kufizuar. Mirëpo,
tendencat për transport të qëndrueshëm janë gjithnjë e më tepër drejt përdorimit të transportit
publik e për më tepër shfrytëzimi i biçikletave, me ç'rast duhet siguruar vend të
mjaftueshëmdhe fleksibil për parkimin dhe sigurinë e tyre.

1.11 Siguria dhe mbrojtja
Dizajni për Konvikte të Studenteve duhet të adresoj edhe çështjet e rrezikut potencial të
sulmit, vandalizmit dhe grabitjes së banorëve. Siguria personale është çështje e ndjeshme në
konviktet e studenteve, veçanërisht në ato për femra. Grabitja po ashtu është problem i
zakonshëm, ngaqë sot një pjesë e madhe e studenteve posedojnë kompjuter personal dhe
pajisje tjera të vlefshme, ndërsa në anën tjetër është e vështir kontrollimi i njerëzve që hyjnë
në objekt. Si rrjedhojë objekti duhet të dizajnohet që të siguroj kontroll sa më të mirë fizik
dhe vizual të hapësirave të jashtme dhe të brendshme. Ndriçimi si jashtë ashtu edhe Brenda
është faktor që shton sigurinë, po ashtu edhe vëzhgimi digjital dhe alarmet e ndryshme.
Kartelat identifikuese shpesh përdoren sot në vend të çelësave. Së fundmi dizajni duhet të
shmang në masë sa më të madhe tiparet dhe kthinat që inkurajojnë vandalizëm apo sjellje të
rrezikshme.

Figura 11. Siguria dhe mbrojtja ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)
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2.0 ANALIZAT E LOKACIONIT
Gjilani është një nga shtatë qytetet më të mëdha të Kosovës. Është vendosur në fushën e
Gjilanit gjegjësisht në jug-lindje të Kosovës në Anamoravë. Regjioni i Gjilanit ka një
sipërfaqe prej 525 km2 dhe përbëhet nga 63 fshatra, ka pozitë të mirë gjeografike, relievin
dhe faktorët klimatik që krijojnë mundësi për zhvillimin e një flore dhe faune të pasur.
Regjioni i Gjilanit i përket një biodiversitet i pasur, duke filluar nga bimët barishtore,
kullosave, bimëve mjekuese, aromatike, bimëve bujqësore (gruri, misri, tërshëra, patatja
etj) shkurret, pyejet me drunj të ndryshëm. Regjioni i Gjilanit është i pasur edhe me
lumenjë dhe dy penda artificiale atë të Livoqit dhe të Përlepnicës.

Figura 12. Parcela në raport me qytetin ( burimi: hulumtimi )
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2.1 Pozita e lokacionit
Pasiqë lokacioni gjendet i rrethuar nga institucionet arsimore, shkollat e mesme dhe
universitetin e Gjilanit krijohet pozita më përshtatshme për konvikte në kuadër të qytetit
duke e favorizuar me distanca të shkurtra me pikat kryesore frekuentuese nga studentët.

Figura 13. Pozita e lokacionit ( burimi: hulumtimi )

2.2 Sipërfaqja e parcelës
Lokacioni ka një sipërfaqe totale rreth 8000 m2, duke zënë 110m nga ana gjatësore dhe
70m nga ana tërthore. Kjo sipërfaqe është adekuate për qellimin e ndërtimit në raport me
numrin e studentëve në qytetin e Gjilanit. Topografia është shumë e përshtatshme ku nuk
ka fare nevojë për ndërhyrje gjë që ndikon pozitivisht si në ndërtim ashtu edhe në
shpërndarjë hapësinore.

Figura 14. Sipërfaqja e parcelës (burimi : hulumtimi )
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2.3 Ndikimet klimatike
Në regjionin e Gjilanit mbretëron klima e mesme kontinentale, ngase ka një lartësi relative
mbidetare prej 410 m. Nuk ka erëra të forta. Rëndom frynë veriu i cili vjen nga verilindja.
Kjo erë është e thatë, e ndonjëherë kur vjen me të shiu është i imët dhe i shkurtër. Kjo erë
është e ftohtë, gjatë dimrit shpesh sjell borë të imtë. Era perëndimore e cila vjen nga drejtimi
i Prishtinës, nëpër Bresalc e Pasjak në Anamoravë here sjellë shi,e herë është shumë e fortë.
Nga jugu , kah Malet e Karadakut fryen "era" - jugu erë e nxehtë me plot lagështi, e cila
dimrit sjell mot të butë. Gjilani dhe vendbanimet për rreth kanë dimra të butë.
Mesatarja e temperaturave vjetore për Gjilan është 10.6 gradë celsius. Temperatura mesatare
e muajit më të ftohtë është ajo e janaritn -0,9 gradë C, e muajit më të ngroht e korrikut me 20,
7 gradë C

Figura 15. Ndikimet klimatike ( burimi: hulumtimi )

2.4 Qasjet në lokacion dhe infrastruktura
Qasja në lokacion mund të bëhet nga 3 rrugë, dy prej tyre mund të përdoren me qasje nga
mjetet transportuese ndërsa njëra është rrugë këmbësorësh, qasje direkte nga rruga kryesore
nuk mund të bëhet pasiqë lokacioni është i pozicionuar në mes të institucioneve arsimore që
jane shkollat e mesme dhe fakulteti. Me ndryshimet e reja që janë bërë , të gjitha shkollat janë
të rrethuara me rrethoja hekuri dhe kqyja nëpër shkolla bëhet vetëm nga nxënësit të shkollës
përkatëse dhë dalja është e ndaluar deri në përfundim të orarit mësimorë. Rrugët në këtë
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rrethinë janë të ngushta, me profil të vogël tërthore pa shtigje këmbësorësh, ose tejet të
ngushta nëse janë të pranishme, nuk ka fare shtigje për bicikleta, rruga në hyrjen jugore tek
konviktet është e asfaltuar pjesërishtë, ku në raste të motit me reshje shkakton sasi të
konsiderueshme të baltës, rrugët tjëra afër rrethinës janë të dëmtuara dhe mbushen me puseta
uji gjatë ditëve me shi, si tërësi ifrastruktura nuk është në gjëndjë të lakmueshme. Në qytetin
e Gjilanit nuk ka trafik urban, ekzistojnë linjat e autobusëve që lidhen me qytete tjera dhe
fshatëra por që nuk kalojnë asnjehere rreth kesaj zone, pasi kanë vijë lidhjejë tjetër. Ekziston
një rrugë këmbësorësh e cila është shumë e frekuentueshmë dhe lehtëson sigurinë e
këmbësorëve në trafik.

Figura 16. Qasjet në lokacion (burimi : hulumtimi )

2.5 Rrethina urbane dhe arkitektonike
Pozicionimi i lokacionit është në një zonë e cila ka frekuentim të vazhdueshëm kryesishtë nga
nxënësit dhe studentët e më pas edhe prej qytetatrëve. Lokacioni gjendet në njërën ndër lagjet
më të mëdha të qytetit, Dardania 1 andaj edhe ka shtëpi individuale e markete në numër të
theksuar, këto objekte datojnë prej paraluftës dhe janë në gjendje të mirë ndërtimore, duke u
përjashtuar institucionet arsimore të cilat kanë nevojë për ndërhyrjë, ndrërtimet ekzistuese
janë kryesisht shtëpi banimi, pra, P + 1, P + 2, P + 3, objekti më i lartë në rrethinë i destinuar
për afarizëm, tash e sa vite i ndërtuar por jo mjaftueshëm i shfrytëzueshëm është P + 5.
Përpos objekteve banimore e afariste, kjo pjesë gërshëton institucionet kyqe arsimore të
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qytetit, Universiteti i Gjilanit “KADRI ZEKA”, shkollat e mesme të larta, gjimnazi i
shkencave shoqerore “ZENEL HAJDINI”, gjimanzi i shkencave natyrore “XHAVIT
AHMETI”, shkolla teknike “MEHMET ISAI”, shkolla e mjekësisë “ASLLAN ELEZI”,
shkolla ekonomike “MARIN BARLETI”, më pas vlenë të përmendim stadiumin e qytetit i
ndërtuar para shumë kohësh, tani në procedurë të rindërtimit.
Nw afwrsi gjendet QKMF DARDANIA dhe shkolla fillore “SELAMI HALLAQI”.
Është një rrethinë e pasur me gjelbërim të ulët e të lartë.

Figura 17. Rrethina urbane dhe arkitektonike (burimi : hulumtimi )
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3.0 HULUMTIMI
Hulumtimi është proces dhe duhet planifikuar. Ka të bëjë me mbjedhjen me mbledhjen dhe
shqyrtimin e informacionit. Hulumtimi përdoret për të krijuar ose konfirmuar faktet, për të
riafirmuar rezultatet e një pune të mëparshme, zgjidhjen e problemeve të reja apo ekzistuese,
të mbështesë një teorema, apo të zhvillojë një teori të re. Një projekt hulumtues mund të jetë
një zgjerim mbi punën e kaluar në atë fushë. Për të testuar vlefshmërinë e instrumenteve,
procedurave, apo eksperimenteve, hulumtimi mund të përsërië elementet e projekteve të
mëparshme, apo projektin në tërësi. Ka disa forma të hulumtimeve
: shkencore, humaniste, artistike, ekonomike, shorërore, në biznes, në marketing, etj.
Hulumtimi shkencore është një mënyrë sistematike e mbledhjes së të dhënave dhe të
shfrytëzimit të kureshtjes. Ky hulumtim ofron informata shkencore dhe teori për shpjegimin
e natyrës dhe vetitë e botës. Kjo bën të mundur aplikime praktike. Hulumtimi shkencor
financohet nga autoritetet publike, nga organizatat bamirëse dhe nga grupet private, duke
përfshirë shumë kompani. Hulumtimi shkencor mund të ndahet në klasifikime të ndryshme
në bazë të disiplinave të tyre akademike dhe aplikimit. Hulumtimi shkencor është një kriter i
përdorur gjerësisht për të gjykuar qëndrimin/pozitën e një institucioni akademik, të tilla si
shkollat e biznesit, por disa argumentojnë se vlerësime të tilla janë të pasakta për
institucionet, për shkak se cilësia e hulumtimit nuk tregon për cilësinë e mësimdhënies (këto
jo domosdoshmërisht duhet të kenë plotësisht lidhje)
Hulumtimi në shkencat humane përfshin metoda të ndryshme të tilla si për
shembull hermeneutika dhe semiotika, dhe një më ndryshe, epistemologji më relativiste.
Studiuesit e shkencat humane zakonisht nuk kërkojnë për përgjigje përfundimtare të saktë të
një pyetjeje, por shqyrtojnë problemet dhe detajet që e rrethojnë atë. Konteksti është
gjithmonë i rëndësishëm, dhe konteksti mund të jetë shoqëror, historik, politik, kulturor ose
etnik.
Hulumtimet artistike shihet gjithashtu si "hulumtime të bazuara në praktikë", mund të marrë
formën kur vepra krijuese konsiderohen edhe hulumtimi edhe objektin i vetë hulumtimit. Ajo
është organi i dishkutueshëm i mendimit i cili ofron një alternativë për metodat e krejtësisht
shkencore në hulumtim të kërkimit të tij për njohuri dhe të vërtetën.

Në shumë drejtime procesi i kërkimit shkencor është mjaft i thjeshtë. Në formen e tij më

të

thjeshtë mund të mendohet me vetëm tre komponentë kryesorë:
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- Pyetja/pyetjet;
- Procesi i hulumtimit/kërkimit shkencor;
- Përgjigjja ose përgjigjet.
Rëndësi ka edhe qasja pozitiviste në një hulumtim, që do të thotë:
- Të mbledhësh të dhëna sasiore;
- Të bësh matje ose prova laboratorike ose ...
- Të gjesh marrëdhënie shkakore midis aspekteve të ndryshme;
- Të përdorësh grupe të mëdha të dhënash dhe analiza statistikore për analizimin dhe
vërtetësinë e tyre.

3.1 Metodologjia
Paraqet studimin sistematik, shkencor dhe profesional në një fushë të caktuar. Ajo përfshin
analizën teorike të metodave dhe parimeve hulumtuese që lidhen me një degë të diturisë. Në
mënyrë tipike, ajo përfshin koncepte të tilla si paradigma (mostra), modeli teorik, fazat,
instrumentet dhe teknikat sasiore e cilësore
Për të arritur deri tek realizimi i këtij punimi janë përdorur disa metoda hulumtuese:
- Metoda analitike
- Metoda e krahasimit
- Metoda e vrojtimit
- Metoda kuantitative –Pyetësor
- Metoda e aplikimit të mjeteve softëerike-kompjuterit.
Metodat hulumtuese të cilat kam përdorur më kanë ndihmuar në realizimin e një hulumtimi të
saktë. Të dhënat janë mjaft cilësore dhe rrjedhin nga hulumtimi në internet
(wikipedia,google), nga literatura etj
3.2 Metoda kuantitative – Pyetësor me studentët
Ne mënyrë që të bëjmë një planifikim të qendrueshem duhet ti përmbahemi disa kushteve
urbane të cilat mundesojnë një planifikim afatgjatë, në mesin e këtyre kushteve hyjnë edhe
intervistat apo pyetësorët me qytetarë, duke pasur mundësinë të marim mendime, vërejtje,
sygjerimi dhe kritika nga ta atëherë ajo qfarë u’a ofrojmë atyre i’u krijonë një ambient të
dashur, që mundësonë ndër të tjera edhe socializim.
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Për këtë intervistë, ku të intervistuar kanë qenë banorët dhe disa puntorë ndihmës të konviktit
të qytetit të Gjilanit, përdora metodën kuatitative – pyetësor.
Pjesë e pyetësorit ishin 30 persona, 19 femra dhe 11 meshkuj.
Pyetësori përmbanë gjithësej 8 pyetje të cilat u elaboruan nga të intervistuarit.

Intervistimi është bërë me datë 24 Janar 2020 nga unë Rina Latifi, në dy kohë të ndryshme
gjatë ditës, nga ora 13:00 – 13:30 dhe nga ora 16:00 – 15:30

Pyetjet e parashtruara kishin dy pika kryesore fokusi, falë te cilave edhe mori orientim
adekuat hulumtimi,
- Sa i plotëson kushtet optimale për jëtëse konvikti aktual ?
- Cilat ndryshime nevojiten të kryhen aktualisht në konvikt ?

Studentët ishin shumë të lirë në elaborim të problemeve dhe përshkrimin e situates
ekzistuese në konvikt, disa prej tyre nuk hezituan në shprehjen e mendimeve, sygjerime dhe
rekomandime për të ardhmen.

Tabela 1. Pyetësor për studentët e konviktit

Pyetësor me studentët
Gjinia

Mosha:

Vendi:

M/F

1.A ka kapacitet të mjaftueshëm konvikti ekzistues ?

Po
Jo
Mesatarisht

2.A janë proporcionale hapësira e dhomës me numrin e

Po

studentëve në dhomë ?

Jo
Mesatarisht

3.A keni hapësira për të mësuar e studiuar ?

Po
Jo
Mesatarisht
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4.A jeni të kënaqur me kushtet aktuale ?

Po
Jo
Mesatarisht

5.A ndjeni siguri gjatë qëndrimit në konvikt ?

Po
Jo
Mesatarisht

6.A keni mjaftueshëm hapësira te lira për kalimin e kohës së lirë,

Po

për socializim, sport e rekreim ?

Jo
Mesatarisht

7.A janë zhurmat shqetësuese për ju ?

Po
Jo
Mesatarisht

8.Cfarë do të rekomandonit te ndryshonit nëse rindërtohet

…

konvikti ?

Hulumtimi – metoda kuantitative, grafikoni nga pyetësori me studentë
Kapaciteti i konviktit ekzistues

Figura 18. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth kapacitetit të konviktit, gjithësej 21 studentë u përgjigjën me
“Mesatarisht” dhe 9 të tjerë me “Jo”. ( burimi: hulumtimi )
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Kushtet optimale për zhvillimin e jetës studentore

Figura 19. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth kushteve optimale për zhvillim të jetës studentore, gjithësej 15
studentë u përgjigjën më “Mesatarisht”, 10 të tjerë me “Jo” dhe 5 studentë me “Po”.
(burimi: hulumtimi)
Hapësirat për të studiuar

Figura 20. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth hapësirave për studim, të gjithë nga ta u përgjigjen me “Jo”.
(burimi: hulumtimi)
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Kushtet aktuale në konvikt

Figura 21. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth kushteve aktuale të gjithë u përgjigjen me “Mesatarisht”.
(burimi: hulumtimi)

Siguria në konvikt

Figura 22. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth sigurisë në konvikt 15 nga ta u përgjigjën me “Po” dhe 15 të
tjerë me “Mesatarisht. (burimi: hulumtimi)
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Hapësira të lira për kalimin e kohës së lirë, për socializim, sport e rekreim

Figura 23.Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth hapësirave të lira për kalimin e kohës së lirë, për socializim,
sport e rekreim ku 22 u përgjigjën me “Mesatarisht” dhe 8 studentë me “Jo”. (burimi:
hulumtimi)
Shqetësimi nga zhurmat

Figura 24. Në këtë figurë është paraqitur përqindja në formë grafike, nga përgjigjet e
marrura prej studentëve rreth shqetësimi nga zhurmat dhe ndriqimi i pamjaftueshëm, 18
studentë u përgjigjën më “Po”, ndërsa 12 të tjerë me “Mesatarisht”. (burimi: hulumtimi)
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3.3 Përmbledhje nga hulumtimi
Përmes kësaj ankete është arritur definimi dhe identifikimi i disa pikave kritike të cilat i
shqetësojnë studentët. Në mënyrë që çdo informatë të jetë sa më reale dhe e drejtpërdrejtë
metodë shumë efikase është metoda e pyetësorit me anë të së cilës do arrijmë të marin
opinione dhe informata për çdo problem dhe për atë çka është e nevojshme.
Një hulumtim është sa më i saktë nëqoftëse arrijmë të gjejmë problemet themelore që i
hasim në atë vend, prandaj përmes analizave të bëra kam arritur të klasifikojë përparësitë
dhe mangësitë, si dhe të shqyrtojë mundësitë.
Gjatë intervistës me studentë, në pyetjen “Cfarë do të rekomandonit te ndryshonit nëse
rindërtohet konvikti ?” ata shprehën një mori kërkësash duke filluar nga menza e
studentëve, e cila mungon, biblioteken e konviktit, mirëmbajtje më të lartë të hapësirave
publike, rritje të hapësirave të lira, pasurimin e bibliotekës me libra të nevojshëm, izolim
nga zhurmat.
Në këtë mënyrë përmes këtij pyetësori gradualisht arritëm të definojmë problemet dhe
shqetësimet kryesore me të cilat përballen çdo ditë studentët, më tutjë fillova të mendojë për
një zgjidhje sa më funksionale, afatgjate dhe gjithëpërfshirësë për të gjithë studentët.

3.4 Analiza S.W.O.T
Tabela 2. Përparësitë dhe mangësitë ( burimi: hulumtimi )

Përparësite :

Mangësitë :

-

Pozita e përshtatshme

-

Zhurmat

-

Qasja e lehtë

-

Afërsia me rrugën kryesore

-

Afërsia e institucioneve arsimore

-

Stadioni i qytetit

-

Zonë qendrore

-

Frekuentim i shtuar

-

Lagje e frekuentuar

-

Ndriqimi

-

Siguri në zonë

-

Qarkullimi i vazhdueshëm

-

Gjelbërim i mjaftueshëm

-

Izolimi i dobët

-

Instalimet, elektro dhe hidro

-

Dritare me kualitet të ulët

-

Terren i rrafshët

-

Inventar i dëmtuar
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3.5 Përmbledhja e analizës S.W.O.T
Përmes analizës S.W.O.T. mundësohet identifikimi më i lehtë i përparësive dhe mangësive.
Për më shumë, faktorët e sipërpërmendur mund të organizohen në mënyrë të qartë për të
formuar një kornizë e cila në si e tillë bazuar në paraplanifikim mundëson trajtimin e tyre për
të vlerësuar gjendjen faktike në një periudhë caktuar.
Për lokacionin e analizuar, pozita është tejet e përshtatshme për destinimin konkret andaj
mund të cilësojmë një sërë përparësishë, duke i klasifikuar fillimisht afërsinë me
institucionet arsimore shkollat e mesme dhe fakultetin, duke favorizuar rrethinën për këtë
ndërtim, qasja e lehtë nga 3 anë, vlenë të përmëndet frekuentimi i vazhdueshëm që cila
njëkohësisht ofron siguri si për qytetarët e zonës ashtu edhe për nxënësit e studentët,
vlerësohet me gjelbërim dhe distancë adekuate nga banimi individual, është zonë më
qendorore ku nuk kemi gërshetim mes banimit individual dhe atij kolektiv. Lokacioni
posedon të gjitha instalimet, rrjetin elektrik, të ujit dhe kanalizimit, është terren i rrafshët ku
eleminohet nevoja e ndërhyrjeve shtesë. Si mangësi, aludon afërsia me rrugën kryesore dhe
në të njëjtën kohë qarkullimi i vazhdueshëm e shkakton zhurmën, kjo ndotje akustike cila
është prezente nga trafiku vazhdimisht, më pas në anën tjeter stadioni i qytetit, ndriqim i
pakët si dhe që mund të karakterizohet edhe si mangësi.

3.6 Raste studimi
3.6.1 Konvikt i studenteve me galeri hyrëse

Mynih, 2005 Fink + Jocher, Mynih112 njësi banimi
Dy blloqe identike të konvikteve të studenteve janë pjese e kampusit të ri të Universitetit
Teknologjik të Munihut dhe akomodojnë gjithsejtë 112 dhoma. Apartamentet individuale të
shtrira në 4 kate janë të grupuara në njësi prej 2 dhe 4 dhomash, që qasen përmes galerisë
hyrëse të hapur. Të gjitha dhomat dhe hapësirat e përbashkëta janë të drejtuara nga galeria
hyrëse dhe kane qasje direkt nga ajo. Dritaret e mëdha sjellin dritë të mjaftueshme në
hapësira ndërsa grilat për ventilim të vendosura në dyert hyrëse e rregullojnë furnizimin me
ajër të freskët. Një rrjetë prej çelikut të pandryshkshëm e mbështjell tërë galerinë hyrëse
dhenjëherit krijon fasadën e cila në mënyrë graduale do të mbulohet nga kacavierrja e
hardhive tërrushit, të cilat do të sigurojnë hije gjatë verës.
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Figura 25.Konvikti i studentëve me galeri hyrëse mbrojtja ( burimi: hulumtimi )

Figura 26. Konvikti i studentëve me galeri hyrëse mbrojtja ( burimi:hulumitmi)

3.6.2 Konvikt i studentëve me galeri dhe atrium

Ky projekt karakterizohet me një interpretim me tipare të veçanta të galerisë hyrëse si
medium komunikimi dhe ndërveprimi social. Është një interpretim i jetës studentore e
paraqitur përmes kombinimit të qasjeve / komunikimit dhe hapësirave të përbashkëta.
Vetmia dhe mungesa e lidhjeve sociale janë probleme të mëdha të studenteve në sytë e
arkitekteve. Ky projekt synon të ofroj një kornize pragmatike për studentet duke siguruar
dhoma në të cilat studentet mund të zhvillojnë komunitetin dhe rrjetin shoqëror.

Figura 27. Konvikti i studentëve me galeri dhe atrium ( burimi : hulumtimi )
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Ndërtesa paraqet një kub të thjesht. Dhomat e studenteve janë të organizuara në dy anë me
orientim nga jashtë, ndërsa kuzhinat e komunitetit dhe dhomat e rekreimit janë organizuar
përreth atriumit. Kjo shtrirje dhe orientim mundësonte krijimin e më shumë zonave
kontaktuese joformale në mes të hapësirave private dhe atyre të përbashkëta.

Figura 28. Konvikti i studentwve me galeri dhe atrium ( burimi : hulumtimi )
3.6.3 Konvikt i studenteve në “Molkereistrass”, Vienë, Austri

2005 Arkitekt: Baumschlager Eberle P.ARC ZT GmbH

Shpesh korridori qendror si i errët dhe i zymtë është një qasje e neglizhuar nga shumë
projektues të ndërtesave banesore dhe objekteve administrative. Por jo domosdo duhet të jetë
ky rasti. Në konviktin e universiteteve të Vjenës, (pothuajse) të gjitha gjërat e mira vijnë nga
lartë; ndriçimi natyral dhe ajri i freskët, për faktin se në këtë ndërtesë pasive, një formë sa më
kompakte është prerekuzita për konzervimin e resurseve. Në këtë mënyrë korridori qëndror e
fiton justifikimin e tij. Struktura primare është zgjedhur në atë mënyrë që korridori qendror
kalon në mes të bërthamave, ndërsa muret tërthore nga komponentët e paragaditura të betonit
janë ortogonale me të dhe fasadën. Në këtë mënyrë, një hapësirë maksimale mbështillet nga
minimumi i sipërfaqes së jashtme. Struktura primare është përgjegjëse edhe për ndriçimin e
veçantë të korridorit qendror dhe ventilimin e apartamenteve ndanë tij. Atriumet e hapur
alternohen me kanalet e mbyllur të ajrimit, duke sjellë kualitete të pashoqe në korridorin
qendror; me ndriçimin natyror dhe vizurat e hapura horizontale dhe vertikale ne ndërlidhje
me hapësirat e hapura para dyerve të apartamenteve transferohet në një sferë gjysmëpublike e
cila krijon mundësi të veçanta për komunikim në një ndërtesë të dizajnuar për student.
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Figura 29. Konvikt i studenteve në Molkereistrasse ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)
Ventilimi me restaurimin e energjisë është tema qendrore në këtë rast, për të mbajtur
kërkesën për konsum të energjisë në minimum, jo më shumë se 12 kWh/m2. Për t'iu
shmangur shndërrimit të ndërtesës në “claustrophoba central”, dritaret në apartamentet
njëdomëshe dhe shumëdhomeshe mund të hapen. Në momentin që ato hapen, furnizimi me
energji / ngrohja ndërprehet në mënyrë automatike nga senzori i integruar në dritare.

Figura 30. Konvikt i studenteve në Molkereistrasse ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)

Dritaret janë pothuajse dy metra të larta, pjesë e një sistemi shumështresor të mbështjellësit.
Grupe nga dy dritare janë kombinuar si njësi të pavarura me ane të kornizave me ngjyre
tunxhi me kapak hijezues të lëvizshëm / rrëshqitës. Me këto elemente, arkitektet kanë sjellë
mundësi për të artikuluar numrin e madh të dritareve – afër 300 sosh. Së pari grupet e
dritareve shmangen nga kati në kat, një avantazh tjetër është se edhe lëvizja e kapakëve nga
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banoret – studentët – merr pjesë në krijimin e një loje në mes të sipërfaqeve të hapura dhe të
mbyllura, simetrisë apo asimetrisë, një ritmi në sipërfaqe i cili ritëm përshkon tërë vëllimin
ndërtesës.

Figura 31. Konvikt i studenteve në Molkereistrasse ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206_
MOODLE_2018.pdf)
3.6.4 Konvikti i studentëve të “M.I.T., Cambridge”
(Mas., SH.B.A) “Baker House”, Alvar Aalto 1947-1948

Arkitekti i famshëm finlandez dhe njëherit njëri ndër pionieret e Arkitekturës Moderne, Alvar
Aalto, e ka dizajnuar ketë konvikt të mahnitshëm gjer në detalin e fundit. Dizajni i tij kreativ
promovon komunikim dhe ndërveprim ndër banoret e saj në gjashtë kate duke siguruar
hapësira të hapura për studim dhe lozha, si dhe hapësirën e ndritshme për ngrënie me pamje
nga lumi.
Shprehja kurvlineare në formë “W” e objektit i mbron banoret nga rruga e zhurmshme
përgjatë lumit duke e vendosur secilën dritare në një kënd jo të drejt me rrugën, duke siguruar
numër të madh të dhomave më fytyre nga jugu dhe në të njëjtën kohë secilën dhomë me
pamje të shkëlqyeshme nga lumi. Një pjesë e komunikimit vertikal është vendosur në fasadën
përballë Universiteti duke i mundësuar objektit dhe studentave të lidhen vizuelisht me
aktivitetet në këtë zonë. Shkallet janë dizajnuar në atë mënyrë që të mundësojnë pamje pa
pengesa përgjatë tërë gjatësisë, duke rritur dukshmërinë dhe lidhjen vizuale të studenteve që
lëvizin përmes objektit si dhe rrisin mundësinë për ndërveprime joformale sheqerore.
Përdorimi i tullave si jashtë ashtu edhe brenda, të kombinuara me kornizën e drurit të
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dritareve dhe mobiliarin e drurit i japin objektit një ndjenjë të ngrohtë banimi, reminishencë
kjo e shtëpive holandeze të shek. XX. Zgjedhja organizative siguron hapësira të rëndësishme
shoqërore si dhe një varietet të dhomave për student të ndryshëm, duke rritur ndjenjën e
komuniteti dhe diversitetit brenda objektit. E njohur si një ndër kryeveprat e modernizmit,
Aalto e përshkruan atë si një përzierje në mes të një shtëpize skijimi dhe një anije.

Figura 32. Konvikt i studenteve në Cambridge ( burimi: https://moodle.ubtuni.net/pluginfile.php/151478/mod_resource/content/1/Banimi%20Kolektiv_Ligjerata%206
_ MOODLE_2018.pdf)

3.7 Përmbledhje nga rastet e studimit

Shkrirjet arkitektonike mes objektit dhe ambientit krijojnë një lidhjë të pashmangshme duke
i gërshetuar në një trajtë te vetme. Në secilën prej rasteve të mësipërme objekti trajtohet si
një më natyrën, jep ndjesinë që është krijuar nga vet natyra, Genius Loci* - shpirti i vendit.
Ndriqimi, ajrosja, vizurat, zhurmat, hijezimi, janë vënë ne rradhë të parë, duke u projektuar
ne një kujdes të shtuar me formë tejet kompakte, në mënyrë që ndërlidhja të jetë sa më e
natyrshme, gjë e cila është arritur, në rend të dytë është vënë lidhshmëria sociale, krijimi i
ambientit për studentë ku zhvillojnë rrjetin shoqëror, e kalojnë një pjesë të kohës së lirë,
hollet qendrore janë të vendosura në mes me ndriqim dhe spikatje duke mundësuar qasjen
direkte në hapësirat e përbashkëta dhe duke i krijuar orientim nga jashtë hapësirave private.
Duke u bazuar në rastet e tilla, edhe në projektin tim do të vë me theks të veqantë trajtimin e
hapësirave të përbashkëta, orientimin adekuat të hapësirave private, dhe bashkëdyzimin e
objektit me natyrë, rrjedhimisht tentimin e arritjes së një arkitekture minimaliste me
plotësimin e nevojave maksimalisht.
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4.0 DEKLARIMI I PROBLEMIT
Për të siguruar një planifikim të mirëfillët urban duhet të të bëjmë një dizajn sa më kompakt,
inovativ, të integruar rezistent ndaj ndikimeve klimatike e mbi të gjitha efikas. Ndërthurja
mes tyre mundëson shfrytëzim sa më adekuat të hapësirës, duke qenë në dijeni për
qëndrueshmërinë urbane, atëherë vlejnë pikat e lartëpërmendura, ashtuqë të arrihet një
planifikim sa më i favorshëm. Konviktet e qytetit të Gjilanit datojnë që nga vitet 60/70-ta
dhe që prej asaj kohe nuk janë bërë renovime, duke filluar nga hapësira e vogël nëpër
dhoma, banjot dhe WC-të pa mirëmbajtje adekuate, mos shfrytëzueshmëria e menzës,
administratës, bibliotekës, hapësirat e lira penalizon studentët gjatë qëndrimit në konvikt.
Pasiqë në rend të parë vie higjiena, duhet pasur parasysh që gjendja ekzistuese e konvikteve
është e palakmueshme, nevojitet mirëmbajtje e përhershmë e hapësirave publike nga persona
adekuat e atyre private nga vetë studentët.
Kapaciteti i konviktit determinohet prej numrit të studentëve, varësisht prej fluksit të
studentëve në Universitet rrjedh nevoja e akomodimit të tyre, duke qenë në dijëni me faktin
se tanimë secili individ ndjek studimet e larta pason edhe nevoja për akomodim shtesë nga
ç’është e disponueshme.
Aktualisht ndarja bëhet sipas gjinive në dy objëktë të veçanta pa mundësi komunikimi dhe
socializimi, pa hapësirë të dedikuar për kohë të lirë, gjë që pamundëson rritjen përsonale të
individit (studentit) përmes grupeve shoqërore, socializimin si brenda ashtu edhe jashtë
konviktit në hapësira të gjelbëruara, të dedikuara për sport e rekreim.
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5.0 DETYRA PROJEKTUESE
Përdhesa – 1280 m2
Lobi hyrës – 40 m2
Administrata – 60m2
Komunikimi vertikal kryesorë (shkallët dhe ashensiori) – 27.050 m2
Menza dhe kuzhina – 350m2
Lavanderia, dhomat e puntorëve dhe hapësirat për mirëmbajtje – 100m2
Dhoma e studimit – 200m2
Hapësirë për studentët – 500m2
Kati karakteristik – 430 m2
Komunikimi vertikal kryesorë (shkallët evakuuese dhe ashensiori) – 27.050 m2
Koridori – 128.4 m2
Dhoma e fjetjes dy shtretërshe – 27,8 m2

5.1 Përshkrimi teknik
Në mënyrë që të krijojmë një hapësirë funksionale duhet gjithmonë të planifikojmë në bazë
të rregulloreve urbane, parimet të cilat duhet ti zbatojmë me përpikmëri kanë rëndësinë
jetike, sepse objektet e tilla me destinim publik i’u dedikohen gjeneratave me rradhë, ashtuqë
t’i bëjnë ballë periudhave të gjata kohore dhe të ruhen vlerat që ofrojnë është e
pashmangshme cilësia e ndërtimit dhe pështatshmëria me vendin.
Zbatimi adekuat ofron jo vetëm shfrytëzim të mirëfillët të hapësirave, por krijohet një
ambient cili ofron kushte maksimale për socializim mes studenteve, e cila është themelore
krahas banimit.
Hapësirat rekreative e sportive, peisazhet e gjelbërura krijojnë atraksion gjatë kohës së lirë.
Duke e pasur parasysh secilin nga mundësitë e lartëpërmendura, do të mundohem
maksimalisht në arritjen e tyre gjatë tërë punimit të kësaj detyre projektuese të konviktit.

5.2 Zona e banimit
Lokacioni i përzgjedhur për planifikim gjendet në qytetin e Gjilanit, ku përfshihet një zonë
me 8000 m2. Është një hapësirë mjaftë e favorshme për të bërë shpërndarjen e funksioneve
të nevojshme. Për të vazhduar me planifikim të mëtutjeshëm së pari duhet të bëjmë ndarjen
sipas destinitimit të sipërfaqeve dhe projektim të tyre.
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Nga sipërfaqja e tërësishme prej 8000m2, 40% i takon bllokut urban apo konviktit, nga kjo
rrjedhë se kemi tërësishtë: 40% e 8000 = 3200 m2 të dedikuar për banim.
Konvikti do të përbëhet nga përdhesa 1250 m2 dhe 4 etazhe 4 x 420 m2 = 1680 m2 ( një
dhomë me banjë 27.280 m2 x 10 = 272.8 m2 + komunikimi horizontal dhe vertikal), blloku
në formë të shkronjës L në njërin krah do të akomodojë meshkujt dhe tjetrin krah femrat.
Aktualisht destinimi i përdhesës paraqet një mezanin me galeri (me lartësi 6m, me ç’rast
fitojmë + 1250 m2 të dedikuara për student), duke përfshirë funksione të shumëfishta, lobi
hyrës pason me administratën 60 m2, dhomën e studimit 200 m2, kuzhinën bashkë me
menzë 350 m2, lavanderinë dhe dhomat e puntorëve 100 m2, bëhet lidhje vertikale me
pjësen e epërme të përdhesës e cila i dedikohet plotësishtë studentëve. Një hapësirë atraktive
e cila në kuadër të rekreacionit plotëson të gjitha nevojat elemtare të një individi. Pjesa mbi
përdhesë, krahas etazhitetit do të funksionojë si kulm i gjelbërt, duke u lidhur direkt me
ambientin e jashtëm krijohet gërshetimi në mes hapësirës gjelbëruese e asaj të mbyllur.
Duke pasur parasysh qëllimin kryesor të një konvikti, fjejtjen, etazhet i dedikohen këtij
funksioni, planifikimi dhe orientimi i dhomave ndikon në komoditetin e secilit student, duke
i’u përmbajtur standardeve të projektimit, krijojmë hapësirën adekuate për secilin student.

Figura 33. Dhoma dyshe ( burimi : hulumtimi )
Akomodimi i studentëve do të bëhet në dhoma dyshe, për shkak të komoditetit, rehatisë e
higjinenës do të shërbejë si i vetmi modul i dhomave, standard në të gjitha katet.

5.3 Sipërfaqja për transport dhe trafik
10 % e 8000 = 800m2
5.3.1. Rrugët
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Lokacioni është i pozicionuar rrethinën e shkollave të mesme dhe fakultëtit, në lagjen
Dardania 1. Të gjitha qasjet në lokacion bëhen përmes rrugëve dytësore të cilat lidhen me
rrugën kryesorë me 2 korsi, e cila lidhet me qendrën e qytetit, rrugët dytësore në përgjithësi
nuk janë në gjendje të mirë, rruga dytësore më e frekuentuar është një kahëshe dhe krahas
gjerësisë së vogël të korsive, veturat parkohen në trotuare, trotuaret njësoj si rruga janë të
dëmtuara dhe nuk kanë ramjen e duhur për të mundësuar
kalimin e ujit në sistemet e ujërave duke mos penguar mjetet në lëvizje gjatë reshjeve
atmosferike. Zakonishtë gjatë ditëve me shi krijohen puse të mëdha uji të cilat krijojnë
shumë vështirësi në trafik.
Pra tek pjesa e planifikimit të rrugës sekondare së pari duhet të planifikohet
gjerësia e rrugës dhe gjersia e mjaftueshme për një bllok urban siq është blloku në fjalë ku
mjetet e transportit levizin me shpejtësi maksimale 50 km/h është 2.75m. Rruga duhet të
planifikohet vetëm me dy korsi pra një ardhje dhe një shkuarje. Korsit mes vete ndahen
vetëm me vija të cilat në të shumtën e rasteve është e plotë pasi që nuk lejohet tejkalimi për
të penguar dhe rrezikuar lëvizjen e qytetarëve në lagje.
Ramja duhet të planifikohet në dy anët e skajshme të rrugëve, afër me trafikun për
këmbësorë. Preferohet që pusetat për largimin e ujërave të shiut të jenë sa më funksionale në
mënyrë që të mos pengohet qarkullimi i veturave. Materializimi i rrugëve ka një rëndësi të
veqantë gjithashtu dhe preferohet që të gjitha rrugët të jenë të materializuar me asfalt.

Figura 34. Planifikimi dhe dimensionimi i rrugws ( burimi : hulumtimi )
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5.3.2 Shtigjet për këmbësorë
Shtigjet për këmbësorë janë prezent por jofunksionale dhe të
Trotuari standard i përshtatshem për ecjen e këmbësorëve është 1.20m. Në rrugët sekondare
ky trotuar duhet të vendoset përgjatë dy anëve duke u mundësuar qytetarëve të lëvizin
lirshëm dhe pa ndonjë vështirsi. Materializimi i trafikut për këmbësorë bëhet me kubëza prej
betoni të cilat mund të jenë të formave të ndryshme. Trafiku për këmbësorë duhet të
planifikohet në një lartësi më të madhe se rruga diku rreth 20 cm. Arsyeja e ngritjes së
trafikut për këmbësorë në një lartësi më të madhe është siguria e këmbësorit gjatë lëvizjes.

Figura 35. Shtegu për këmbësorë ( burimi : hulumtimi )

5.3.3 Shtigjet pwr biçikleta
Shtigjet për biçikleta janë nevojë shumë e rëndësishme për një planifikim të tillë duke pasur
parasysh se frekuentohet shumë nga çiklistet. Pra për planifikimin e këtyre shtigjeve duhet
filluar nga pjesa ku fillon rruga sekondare për në parcellë e deri në brendësi. Gjerësia
optimale për një shteg për biçikleta përgjatë magjistraleve dhe rrugëve sekondare është 1.50
m. Shtigjet për biçiklistë duhet të planifikohet në dy anët e rrugëve. Ramjet e shtigjeve për
biçikleta janë 3%. Shtigjet për biçikleta planifikohen të materializohen me asfalt me ngjyrë
të kuqe.
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Figura 36. Shtegu pwr biçikleta ( burimi : hulumtimi )

5.3.4 Parkingjet
Nevoja për parkingje është e pashmangshme në këtë zonë pasiqe pjesa më e madhe e tyre
janë joformale. Parkingjet brenda bllokut të konviktit do të jenë të jashtme në pjesën e hyrjes
në parcellë ku nuk krijohet fare gërshetim dhe pengesë, gjithësej do të jenë 20 parkingje të
vendosura në kënd 45 shkallë me dimensione 2.75 x 4.8.

Figura 37. Dimensionimi i parkingjeve 45 shkallw ( burimi : hulumtimi )
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5.4 Ndriçimi publik
Ndriçimi publik është një ndër elementet shumë të rëndësishme në sipërfaqet për trafik.
Ndriçimi publik në kwtw rrwthinw wshtw nw mungesw tw shtuar. Gjatë
planifikimit të rrugëve, trafikut për këmbësorë dhe shtigjeve për biçikleta elementë që nuk
duhet shmangur është edhe ndriqimi.
Ndriçimi publik planifikohet të vendoset në çdo pjesë brenda zones së planifikuar.
Ndriçimi vendoset në lartësi 7-10 m dhe largësia optimale nga njëri trup ndriques në tjetrin
largësia preferohet të jetë 15-30 m. Trupat ndriçues planifikohen të vendosen para trafikut
për këmbësorë në mënyrë që të ndriçojnë shtigjet për këmbësorë, biçikleta dhe rrugën.

5.5 Inventari urban
Inventari urban është një ndër kontribuesit kryesorë në ngritjen e cilësisë dhe
shfrytëzueshmërisë adekuate të hapësirave publike.
Tek inventari urban bëjnë pjësë : ulëset, shportat e mbeturinave, trupat ndriquese, tabelat për
shpallje, tabelat për reclama, tabelat për emërtime, orët publike, rrethojat dhe shumë
elemente të tjera.
Që blloku urban i këtij konvikti të jetë sa më i pastër planifikohen që shportat për mbeturina
të vendosen çdo 20-30m , në mënyrë që studenët të kenë sa më shumë mundësi për hudhjen
e mbeturinave. Ulëset planifikohen të vendosen në hapësira të gjelbëruara e poashtu në
shtigje për ecje brenda bllokut urban. Ulëset planifikohen të jenë të formave të ndryshme të
paisura edhe me mbështetëse dhe sa më të rehatshme duke u mundësuar komoditet gjatë
kalimit të kohës së lirë.
5.6 Hapwsirat publike – rekreative – sociale

5.6.1 Hapësirat gjelbëruese
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, hapësirat e gjelbra urbane, parqe, kopështe,
fusha, lëndina, e të tjera si këto janë jetike. Pemët janë absorbuesit kryesor të ndotjes, të
paktën 20 pemë mund të thithin tymin e një makine që qarkullon rreth 100 km.
Parqet dhe zonat e gjelbërta zbusin efektet serë të zonave urbane , aty ku ndërtesat, asfalti
dhe betoni thithin rrezatimin diellor, duke e reflektuar atë në formën e nxehtësisë më të
madhe dhe temperaturave më të larta. Janë pikërisht parqet dhe zonat e gjelbërta që frenojnë
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rritjen e temperaturave të larta në qytete, reduktojnë efektin e ngrohjes.
Planifikimi i brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës paraqet mënyrën më të shpeshtë të
mbrojtjes së rrethinës nga ndotja me gazra dhe zhurmë.
Elementet gjelbëruese si lulishtet dhe pemët e ulëta planifikohen të vendosen si brez
gjelbërimi përgjatë shtigjeve. Këto lloj pemësh planifikohen të kenë lartësinë 7m arsyeja e
kësaj lartësie është mos pengimi gjatë lëvizjes.
Distanca ndërmjet dy pemëve planifikohet të jetë 2.50m, ky brez gjelbërimi do të ketë një rol
shumë të rëndësishëm si në pastrimin e ajrit nga tymi që lëshojnë mjetet motorike e poashtu
edhe në pengimin e rrezeve direkte të diellit.
Duke i kushtuar kujdes të shtuar gjelbërimit, 30% nga sipërfaqja e përgjithshme e parcelës
do t’i takojë kësaj sfere, 30% e 8000 = 2400 m2. Përpos sipërfaqes totale gjelbruese, në
kuadër të gjelbërimit do të inkuadrohet edhe kulmi i gjelbëruar në pjësen e mbetur mbi
përdhesë krahas bllokut të banimit.
Hapësira publike e dedikuar për gjelbërim do të përfshijë të gjitha llojët e gjelbërimit :
gjelbërim i ulët, i mesëm dhe i lartë.

5.6.2 Hapësira qendrore - sheshi
Në peridhudhen mesjetare atëherë kur zhvillimi teknologjik nuk ka ekzistuar
pothuajse fare, të gjitha qytetërimet kanë qenë të lidhura dhe varura mbi natyrën.
Tendenca e tillë ishte adaptimi dhe përshtatja me natyrë.
Peisazhi urban është një strukturë komplekse e cila vie si rezultat i bashkëveprimit të njeriut
dhe mjedisit, duke përfshirë dimensionin shoqërorë e kulturorë.
Komponentë me rëndësi të posaçme në dizajnin e hapësirave urbane bartin sheshet.
Sheshet i referohen një zone të ekspozuar e cila vepron si pikë referuese qendrore e jetës
sociale e kulturore.
Në pikëpamje thelbësore, sheshi paraqet gjallëri, socializim, një sferë e cila krijon
marrëdhënie unike me individin duke qenë stimulator i pakrahasuëshëm emocional, që
vazhdimisht nxitë ndërlidhje shpirtërore me vendin, niveli i lartë i cilësisë së peizazhit mund
të rrisë produktivitetin e njerëzve për shkak të një relaksi mendor që gjeneron një
lumturia e përgjithshme. Ekosistemet urbane nga të cilat implikohët dizajni urban përfshijnë
katër përbërës: individët, mjedisin fizik dhe kushtet, strukturat sociale dhe mjedisin e
ndërtuar.
Hartimi i sferës publike urbane përfshin dy dimensione: funksionalitetin dhe pamjen vizuale.
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Funksionaliteti i referohet veprimtarive dhe shkallës së veprimtarive që i përshtaten këtij
vendi. Nga ana tjetër pamja vizuale ka të bëjë më formën, imazhin dhe estetikën.
Është e nevojshme të njihet dhe kuptohet së pari koncepti i qyetit modern. Prandaj, mund të
jetë një ide e mirë të meren parasysh karakteristikat e mjediseve urbane bashkëkohore
përpara se të përqendrohemi në hartimin e shesheve. Marrëdhënia mes këtyre dy
dimensionev e përcakton karakterin dhe suksesin e hapësirës urbane.

20 % nga sipërfaqja e përgjithshme është e destinuar për sheshin, 20 % - 8000 = 1600
m2.

6.0 KONKLUZION
Hulumtimi i kujdesshëm dhe vemendshëm i këtij punimi, për arritjen e një zgjidhjeje më të
mirë për qytetin, ka pasur për temë “Ndërtesë banimore – Konvikt për studentë”. Ky
hulumtim është punuar në vazhdimësi në bazë të ndërtimeve kolektive të karakterit urban,
duke u gërshetuar me projektimin dhe dizajnin urban njëkohësishtë, së bashku rezultuan në
pjesën përfundimtare.
Njohja e afërt me lokacionin më ka ndihmuar shumë në analizmin e mëtejmë të përparësive
dhe mangësive aktuale, dizajnimi i një forme adekuate dhe pozicionimin e faktorëve tjerë të
nevojshem nga cka edhe arrita në finalizim.
Përmes metodës hulumtuese – kuantitative dhe rasteve studimore, më është qartësuar edhe
më tej kërkesa bazike e duhur për këtë konvikt ku kam vazhduar më tutjë me klasifikimin
dhe vlerësimin e faktorëve dhe normave të duhura.
Kjo ndërtesë banimore është e destinuar për studentë, konvikt për studentë, i planifikuar në
përmbushjen e kushteve elementare optimale në favor të secilit individ që i drejtohet këtij
konvikti si strehë banimi përgjatë viteve studentore e studimore. Planifikimi dhe projektimi
është bërë vazhdimishtë në përputhje me kushtët urbane dhe kërkesat e standarded për
projektim dhe gjithmonë duke i’u referuar kërkesave të së ardhmës.
Me përmbylljen e planifkimin e këtij blloku urban kolektiv – konvikt, gjejnë zgjidhje të
gjitha kërkesat e studentëve duke i’a ofruar komoditetin dhe rehatinë maksimale.
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